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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы связанные с применением ИТ в
преподавании предмета «Теория алгоритмов». Приведены основные аспекты и цели
методики использования в образовательном процессе программно-методического комплекса
разработанного в поддержку предмета «Теория алгоритмов».
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Doctor of Physics and Mathematics, Associate Professor
Babakhodjaeva Nargiza Mukhitdinovna
Termez State university
Abstract:The article considers issues related to the use of IT in teaching " Theory of
Algorithms". The main aspects and goals of the methodology of using the program-methodological
complex developed in support of the subject of «Algorithm Theory» are presented.
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Таълимни ахборотлаштириш ўқув жараёни моҳиятини тубдан ўзгартириб,
педагог ижодий потенциалини тўла намоён этишга, талабалар томонидан
ўзлаштирилаётган билимларнинг сифати ва мустаҳкамлигини кескин оширишга
имкон беради. Замонавий технологиялар талаба ёшларда мантиқий фикрлаш,
мулоҳаза қилиш, исботлаш, муаммоли савол қўйиш, аниқ жавоб бериш, оптимал
ечим таклиф қилиш малакаларини ривожлантиради. Шу билан бирга ахборот
технологияларини эгаллаш ва қўллашдан асосий мақсад
ёшларни инсон
фаолиятининг ахборотларни компьютер воситасида қабул қилиш, узатиш, сақлаш
ва қайта ишлаш соҳасидаги сифат характеристикаси бўлмиш ахборот маданиятини
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шакллантириш ва ривожлантиришдан иборат. Юқори малакали мутахассисларни
тайёрлаш мураккаб ва давомли жараёндир. Ўзбекистон Республикаси демократик
ривожининг янги, миллий юксалиш босқичида Президентимиз Шавкат Мирзиёев
томонидан жамият ривожи ва таълим тарбия масалалари юзасидан замонавий
демократик
ривожланишнинг хусусиятларидан келиб чиқиб, туб сифат
ўзгаришларини таъминлаш нуқтаи- назаридан кенг қамровли ислоҳотлар олиб
борилмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7
февралдаги “Ўзбекиcтон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар
стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли[1], 2019 йил 27 августдаги “Олий таълим
муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш
тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сонли Фармонлари[2], шунингдек 2017
йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги ПҚ–2909-сонли қарорида белгиланган устувор вазифалар муҳим
аҳамиятга эга[3]. Маълумки, олий таълим муассасаларида
турли таълим
йўналишлари бўйича таҳсил олаётган ёшлар келажакда ватанимиз илм-фан
соҳасидаги
ривожининг
пойдеворини
ташкил
этади.
Таълимни
ахборотлаштиришнинг муҳим жиҳатларидан бири таълим-тарбия вазифаларини
ҳал этишга ёрдам берувчи ахборот ресурсларини яратишдан иборат. Узлуксиз
таълим ғояси ва замонавий жамият эҳтиёжларини қондириш вазифаси таълимни
ахборотлаштириш, компьютерлаштириш ва юқори сифатли ахборот-таълим
муҳитини яратиш орқалигина амалга оширилиши мумкин. Шу ўринда аниқ
фанларни ўқитишда ахборот технологиялари воситаларини қўллашнинг ўзига
ҳос
хусусиятларига тўхталамиз. Маълумки, компьютерли ўқитиш ўзида улкан
мотивацион потенциални сақлайди. Тўғри танланган дастурий таъминотга эга бўлган
компьютер
ўқитувчига
ўқув
жараёнини
индивидуллаштириш,
дифференциаллаштиришга ёрдам беради, компьютер конфиденциалликка кафолат
беради ва дарсда психологик жиҳатдан позитив муҳит ҳосил бўлади. Компьютер
таълимнинг юқори интерактивлик даражасини таъминлайди. Шу билан бирга ўқув
жараёнига ахборот технологияларини муваффақиятли қўллашнинг ҳал қилувчи
фактори сифатида ўқитувчиларнинг ахборот технологиялари воситаларидан
фойдаланиш малакасига эга бўлиши ва улар воситасида ўқитишнинг янги
методикаларини таклиф этишга интилиши ва қобилиятларини кўрсатиб ўтиш
мумкин. Фанларни ўқитишда компьютердан фойдаланишнинг унумдорлиги
қанчалик юқори бўлмасин, бу соҳада таҳлил қилиниши ва бартараф этилиши лозим
бўлган муаммолар мавжуд. Қуйида буларнинг айримларига тўхталиб ўтамиз.
Электрон ўқув воситалари ни ишлаб чиқишда уларнинг дастурий реализацияси
билан боғлиқ муаммолар муҳим ўрин эгаллайди. Информацион технологияларнинг
тобора ривожланиб боришига қарамасдан, тажрибаси етарли бўлмаган педагог
томонидан ҳам осонлик билан амалга ошириладиган ўқитиш функцияларининг
дастурий реализацияси (масалан, талаба жавобини қабул қилиш ва баҳолаш) маълум
қийинчиликлар туғдиради. Аммо, компьютерли ўқитиш муаммоларини ҳал
қилишнинг калити - ўқитиш сценарийсини компьютер дастурига ўгириш имконини
берувчи воситаларни ишлаб чиқишдангина иборат, деб ҳисобловчи педагогларнинг
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кенг тарқалган нуқтаи - назарини тўлиқ асосланган деб бўлмайди. Бундай нуқтаи назар компьютерли ўқитиш воситаларини ишлаб чиқиш ва баҳолашга ўз таъсирини
ўтказади. Ушбу йўналишда электрон ўқитиш воситалари яратувчилар кўп ҳолларда
ўз дастурий маҳсулотларининг имкониятларини ва аҳамиятини бўрттириб
кўрсатадилар. Бундай
ҳолат мутахассислар фикрига кўра, ўқув мақсадидаги
дастурий маҳсулот (ЎМДМ) лар яратиш соҳасидаги долзарб муаммоларни тадқиқ
қилиш жараёнига салбий таъсир кўрсатмоқда[4]. Муаллифлик дастурий
маҳсулотларининг имкониятларига ортиқча баҳо бериш кўпинча ЎМДМ яратиш
жараёнида
вужудга келувчи психолого-педагогик муаммоларнинг ҳисобга
олинмаслиги билан боғлиқ бўлади. ЎМДМ сифатининг асосий кўрсаткичи – унинг
таълим жараёнидаги самарадорлигидир. Маҳсулотнинг юқори даражадаги
кўргазмалилик имкониятлари ва интерфаоллик даражаси уни фойдали деб
ҳисоблашга асос бўла олмайди. ЎМДМ нинг самарадорлиги тўласинча ўқитиш
мақсадларига эришишни таъминлашига боғлиқ бўлади. Компьютернинг ранг-баранг
имкониятлари психология ва дидактика нуқтаи - назаридан таҳлил қилиниб,
педагогик жиҳатдан зарур бўлгандагина қўлланилиши мақсадга мувофиқ. Бунда
ташқи “эффект”га интилмасдан, электрон ўқитиш тизимининг фақат
таъсирчанлигигагина эмас, балки самарадор бўлишига эришиш зарур. Электрон
ўқитиш тизимининг самарадорлигини фақат тажриба йўли билан аниқлаш мумкин.
Замонавий олий таълим дастурларининг мазмуни ва кўлами таълим жараёнида
аудитория машғулотларининг ҳал қилувчи аҳамиятини белгилаб беради. Шунингдек,
таълим жараёнида фойдаланиладиган электрон таълим воситалари бўлган электрон
дарсликлар, компьютер тренажерлари, тестлаш дастурлари, электрон ўргатувчилар,
электрон луғатлар, интернет манбалари ва бошқа ўқитишнинг электрон воситалари
асосан мустақил таълим жараёнида керакли эффектни беришга қодир. Муайян
фанни ўқитиш жараёнининг ўзагини ташкил қилувчи назарий машғулотлар эса ўз
олдига фан предметининг асосий мағзини ўзлаштириш вазифасини қўяди. Аниқ
фанларнинг
ўзига хос хусусиятлари уларни ўқитишда асосий урғуни ўқув
материалини талабага етказиб беришга қўйишни тақозо этади. Айниқса, бу янги ўқув
материалини ўзлаштириш жараёнига тааллуқли. Ҳозирда олий таълим
муассасаларида ўқитишнинг турли шакллари учун ўқув жараёнини таъминлаш
мақсадида электрон ўқув-методик ва дастурий материаллар яратилмоқда. Бу борада
алоҳида фанлардан, кундузги, масофавий таълим шакллари учун мўлжалланган
тизимлаштирилган электрон ўқув-методик мажмуа (ЭЎММ) лар муҳим аҳамият касб
этади[5]. Бундай ЭЎММлар ҳам ўқитувчи, ҳам талабалар учун и катта аҳамиятга эга.
ЭЎММ лар ОТМ локал компьютер тармоғида ҳамда глобал Internet тармоғида
жойлаштирилиши мумкин. Бундай шароитда фанларни ўқитиш услубиятида сифат
жиҳатдан ўзгаришларни амалга ошириш мақсадида алоҳида олинган фанлар учун
компьютерли таълим тизимлари яратиш ва уларни ахборот-таълим муҳитларига
ўзаро бирлаштириш талаб этилади. Ушбу жараёнда бир қатор вазифаларни
бажариш тақозо этилади. Биринчи вазифа олий таълим муассасалари (ОТМ) ларда
фанларни ахборот технологиялари (АТ) воситасида ўқитиш услубиятини қайта
кўриб чиқиш билан боғлиқ. Анъанавий таълим услубияти билан компьютердан
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фойдаланиб ўқитиш услубияти бир-биридан катта фарқ қилади. Компьютер
воситасида ўқитиш методикаларининг турли-туманлиги, тизимлаштирилмаганлиги,
эпизодик характерда эканлиги, кун тартибига янги, тизимлаштирилган, алоҳида
олинган фанларни ўқитиш мақсадига қаратилган электрон ўқув материалларини
яратиш, уларни ўқув-услубий мажмуаларга бирлаштириш ва талабаларга тақдим
этиш методикасини ишлаб чиқиш талабини қўяди. Бунда ўқув предметларини
қўллаб-қувватловчи электрон воситаларнинг дастурий-методик мажмуа (ДММ)
кўринишида тақдим этилиши мақсадга мувофиқ бўлади. ДММ - алоҳида фан ёки
унинг қисмини ўқитиш жараёнини қўллаб-қувватловчи дастурий ва методик
воситалар мажмуасидан иборат[6]. Бу борада электрон ўқув материалларини
тайёрлаб, ДММ ларга бирлаштириш методикасини
фанларнинг ўзига хос
хусусиятларини, педагогик-психологик, технологик ва эргономик жиҳатларни
ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш, алоҳида фанлар бўйича ДММ лардан машғулот
турларидан келиб чиққан ҳолда фойдаланиш методикасини ишлаб чиқиш билан
боғлиқ бўлиб, унда маъруза, амалиёт, тажриба, мустақил таълим ва бошқа турдаги
машғулотларни бажариш муҳим аҳамиятга эга. ТерДУ “Амалий математика ва
информатика” кафедрасида “Алгоритмлар назарияси” фани бўйича яратилган
ўқитишнинг электрон воситаси юқорида тавсифланган ДММ га мисол бўлади. ДММ
- гипермедиа технологияси асосида яратилган ўқув-услубий модуль ва қўшимча
модуллар (алгоритмлар кутубхонаси, виртуал лаборатория, тест дастурлари,
электрон кутубхона ва б.) дан ташкил топган бўлиб, бир бутун электрон муҳит ва
умумий бошқарув тизимига эга бўлган дастурий маҳсулотдир. Олий таълимни
модернизациялашда
ахборот
коммуникация
технологияларидан
кенг
фойдаланишни тақозо этувчи ахборотлаштириш жараёни муҳим аҳамият касб
этади. Бунда электрон ахборот-таълим ресурсларини ва дастурий воситаларини
яратиш ҳамда улардан таълим жараёнида унумли фойдаланишга муҳим ўрин
ажратилган. Маълумки, машғулотлар жараёнида ўрганилаётган материални
мустаҳкамлаш¸ аввал ўтилган мавзуларни такрорлаб бориш лозим. Аммо, кўпгина
ҳолларда ўқув материали хажмининг катталиги, вақтнинг етишмаслиги боис маъруза
машғулотларида асосий аҳамият янги мавзу баёнига қаратилади. Алгоритмлар
назарияси фани бўйича яратилган ДММ махсус назорат модулига эга бўлиб, барча
мавзулар бўйича ўз-ўзини назорат, боблар бўйича оралиқ ва якуний назоратлар
ўтказиш аппаратига эга. Назорат модулининг интерфаол тестлаш қисми муҳим
аҳамият касб этади. Интерфаол тест саҳифаларига ДММ бош саҳифасидан, ҳамда мос
мавзу саҳифаларидан кириш мумкин. ДММ таркибига кирувчи ўз-ўзини текшириш
интерфаол тестлари маъруза машғулотларида янги мавзу баёнидан аввал олдинги
машғулотда ўтилган мавзуни такрорлаш ва янги мавзуни мустаҳкамлаш учун қулай
ва тежамкор воситадан иборат. ДММнинг структуравий тузилиши турлича бўлиши
мумкин. «Алгоритмлар назарияси» курси бўйича яратилган ДММ нинг структуравий
тузилиши қуйидаги тасвирда ифодаланган (1-расм). Бунда ДММ модулли ёки блокли
тузилмалар кўринишида лойиҳаланади. Модулли тузилмага эга бўлган ДММ
конкрет сондаги ўқув модулларидан ташкил топиб, ҳар битта модуль алоҳида
олинган битта мавзу(фан ўқув дастурига мос ҳолда) бўйича гиперматнли маъруза
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ҳамда тақдимот, шу мавзуга тааллуқли тажриба ва амалий машғулотлар учун
услубий кўрсатмалар, мустақил иш учун вазифа ва топшириқлар, курс иши
мавзулари, электрон ўқув адабиётлари банки ва интернет манзиллари бўлимларидан
ташкил топиши мумкин. Блокли тузилмага эга бўлган ДММ қуйидаги бир нечта
мустақил блоклардан ташкил топади: меъёрий хужжатлар блоки; ўқув-услубий блок;
назорат блоки.

Малака талаблари
Ўқув дастури
Меъёрий хужжатлар

Ишчи дастур
Календар-тақвим режа

Баҳолаш мезони
Назария
Амалиёт
Ўқув-услубий мажмуа

Тажриба
Курс иши

"Алгоритмлар
назарияси"

Мустақил таълим

фани бўйича

Ёрдам

дастурий
методик
мажмуа

Адабиётлар

Электрон кутубхона

Манбалар
Саралаш алгоритмлари
Алгоритмлар кутубхонаси

Излаш алгоритмлари
Бошқа алгоритмлар
Ўз-ўзини назорат

Билимларни текшириш

Якуний назорат

Дастурий таъминот

Архив

Файллар

1-расм. “Алгоритмлар назарияси” фани бўйича дастурий-методик мажмуанинг
структуравий тузилиши
Ушбу қисмлар ўз навбатида ички ташкил этувчиларга бўлинади. Масалан,
меъёрий хужжатлар блоки мос фан бўйича намунавий дастур, ишчи дастур, баҳолаш
мезони ва рейтинг ишланмаси каби хужжатлардан ташкил топиши мумкин. Ўқув508
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услубий блок маъруза матнлари, электрон практикум, электрон кутубхона ва
бошқаларни ўз ичига олади. Назорат блоки фан бўйича ўз-ўзини текшириш, оралиқ,
якуний назорат учун тест дастурлари, назорат натижаларини жамлаб борувчи
электрон журналдан ташкил топиши керак. Булардан ташқари, талаба ва профессорўқитувчиларга ДММдан фойдаланиш учун кўрсатмаларни ўзида сақловчи алоҳида
блоклар киритилади. Шу билан бирга , ДММ ўзида нафақат ўқув мазмунидаги,
балки кўпгина ёрдамчи материалларни ҳам сақлаши мумкин. Буларга глоссарий,
электрон китоблар, компьютер моделлари кутубхонаси, тавсия қилинган
адабиётларнинг ва интернет манбаларнинг кенг рўйхати ва бошқаларни киритиш
мумкин. Талабаларнинг ҳам аудиторияда, ҳам мустақил равишда самарали таълим
олиш жараёнини қўллаб-қувватлаш учун замонавий тўлақонли ДММ ларни яратиш
ахборот-коммуникация технологиялардан фойдаланишни тақозо этувчи етарлича
мураккаб вазифа бўлиб, турли йўналишдаги мутахассисларнинг ижодий гуруҳи
томонидан илмий, услубий ва технологик қўллаб-қувватланишни талаб этади. Шу
билан бирга, ДММлар ва бошқа ахборот-коммуникацион ўқитиш воситаларини
таълимда қўллаш жараёнида
профессор-ўқитувчиларнинг янги шароитга
мослашиши масаласи ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бунда “анъанавий” ўқитиш
тарафдорларининг машғулотларга тайёргарлик ҳамда уларни ўтказиш ишлари
ҳажмининг сезиларли ортиши, интеллектуал мулкдан фойдаланиш ва уни ҳимоя
қилиш ҳамда қўшимча интеллектуал меҳнатга ҳақ тўлаш норматив-хуқуқий
базасининг мавжуд эмаслиги ёки ишламаслиги каби турли сабабларга кўра
инновацион таълим шаклларига ўтишга
монэлик
кўрсатиши табиийдир.
Профессор-ўқитувчиларнинг ахборот-таълим муҳитидаги махсус фаолиятининг
психологик-педагогик муаммолари деярли ўрганилмаган. Аммо янги шароитда ҳам
ўқитувчининг бош вазифаси – ўқув, тарбия ва ривожлантириш жараёнини
бошқаришдан иборат бўлиб қолади. Ахборот-коммуникация воситалари асосида
ташкил этилувчи таълим жараёнида ўқитувчининг ҳам жисмоний ҳам психологик
фаоллиги янада ортади. Бу эса профессор-ўқитувчиларнинг профессионал
тайёргарлигига қўйиладиган талабларнинг
янада кучайишига олиб келади.
ДММнинг структуравий тузилиши турлича бўлиши мумкин. Бунда ДММ модулли ва
блокли тузилмалар кўринишида лойиҳаланади. Модулли тузилмага эга бўлган ДММ
конкрет сондаги ўқув модулларидан ташкил топиб, ҳар битта модуль алоҳида
олинган битта мавзу(фан ўқув дастурига мос ҳолда) бўйича гиперматнли маъруза ,
шу мавзуга тааллуқли тажриба ва амалий машғулотлар учун интерактив методик
кўрсатмалар, мустақил иш учун вазифа ва топшириқлар, курс иши мавзулари,
электрон ўқув адабиётлари банки ва интернет манзиллари блокларидан ташкил
топиши мумкин.
ДММ бир бутун дастурий маҳсулот бўлишига қарамасдан, унинг таркибида
турли форматдаги электрон материаллар уйғунлашади. Фанлар бўйича яратилаётган
ЭЎУМ ОТМ лардаги замонавий ўқув жараёнининг ажралмас қисми бўлиб, уларнинг
инновацион шакли бўлган ДММ
таълим жараёнини янги сифат босқичига
кўрсатувчи восита бўлиб ҳисобланади, чунки у фан бўйича мазмун ва шакл жиҳатида
турли-туман ўқув материалини тақдим этиб, ҳам ўқитиш, ҳам АТдан фойдаланиш
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қуроли сифатида таълимда гипермедиа воситаларидан эффектив фойдаланиш
имкониятини тақдим этади. “Алгоритмлар назарияси” фани бўйича яратилган
ДММ ушбу фанни ўқитиш жараёнида қўйиладиган барча педагогик вазифалар
ечимига эришишнинг самарадор воситаси бўлиб ҳисобланади.
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